













bara  (Hydrochoerus hydrochaeris). The capybara had  low mobility, high alopecia, and showed  injuries  in  its dorsal





















tissue  may  easily  become  semi‐parasitic  if  it  starts  foraging  on  blood  and  flesh  of  the  wounds  of  their
clients  (Weeks 2000, Fazio et al. 2012). The classic example  is  the  interaction between oxpeckers  (Buphagus
















domestic  mammals  (Sick  1997,  Salera‐Junior  et  al.
2009). This species also feeds on parasites, blood, and







sity  of  São  Carlos  (21°59’10”S,  47°52’50”W),  São
Carlos, in the central region of the state of São Paulo,
Brazil. We performed observations from a distance of
30–60  m  using  10x50  mm  binoculars,  and  docu‐
mented them using a digital camera with a 100–400
mm camera lens. 
The  capybara had  large open wounds  spread  all
over  the dorsal part of  its body, probably caused by
intraspecific  contests.  It  had  low  mobility  and  high
alopecia  around  the  injuries.  During  the  period  of
focal  observations  (3 min),  the  vultures  pecked  the
capybara  eight  times  and  the  capybara  defended
itself by attacking them 21  times, turning quickly  its
head backward while walking  slowly  in  response  to
vultures  (Figure  1A–B).  All  pecking  was  performed
directly on the open wounds of the capybara, when
the  vultures  were  observed  swallowing  what  were
possibly pieces of flesh and blood. 





Finally,  it escaped by diving  into  the water  reservoir
and  swimming away  (Figure 1D). After about 5 min
in  the  water,  the  capybara  swam  towards  a  forest
area  at  the  reservoir  margin,  where  it  remained
hidden.  During  further  searches  on  the  next  three
days, we  did  not  find  a  similar  event  for  additional
observations. However, we observed cleaning behav‐











on a  large wild mammal. Thus,  this  seems  to be an
extreme  case  of  a  habitual  cleaning  behavior.
Semi‐parasitism  was  previously  recorded  in  Africa
(Red‐bellied Oxpeckers Buphagus erythrorhynchus on
ungulate species) (Weeks 2000), Argentina (Kelp Gulls
Larus  dominicanus  on  southern  right whales  Eubal‐
laena australis) (Fazio et al. 2012), and Brazil (Yellow‐
headed  Caracaras  Milvago  chimachima  and  Black
Vultures on capybaras) (Sazima et al. 2012, D’Angelo
et  al.  2016),  but  usually  by  only  a  few  individuals.
Flesh  and  blood  from  live  hosts may  easily  emerge
as  an  additional  food  resource  for  opportunistic
scavenger  species,  such  as Black Vultures  (see  Sazi‐
ma  et  al.  2011),  as  previously  reported  by  other
scavenger‐cleaner  species  (Weeks  2000,  Fazio  et  al.
2012). 
Black  Vultures  are  opportunistic  scavengers  and
occasionally  prey  on  wild  and  domestic  mammals.
The majority of the predation cases were recorded in
North  America  (Sprunt  1946,  Lovell  1952,  Lowney
1999,  Avery  &  Cummings  2004),  particularly  on
animals that were trapped, sick,  injured, or anesthe‐
tized  in  captivity  (Crider & McDaniel  1967, Mueller
&  Berger  1967,  Glading  &  Glading  1970).  In  South
America,  newborn  domestic  animals  account  for
most herbivorous mammals preyed by Black Vultures
(Sick 1997), but there are also records of predation on
newborn wild  animals,  such  as  South American  sea
lion (Ottaria flavescens, Pavés et al. 2008), waterbird




vultures  (Lowney  1999,  Avery  &  Cummings  2004).
Here,  the  vulnerability  of  the  injured  capybara,  as
wells  as  quantity  and  size  of  the  open  wounds,
attracted persistent attacks by  a  large  group of  vul‐
tures.  During  cleaning  sessions,  capybaras  often
expose  their  belly  to  be  cleaned  by  birds  (Sazima
2007).  In  contrast,  we  observed  extreme  agonistic
reactions by the capybara when the group of vultures
pecked  its  open  wounds  (Figure  1A‐D).  However,
whether continuous harassment by vultures can lead
to  the  death  of  weakened  or  injured  animals  is
unclear. 
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